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РЕНЕССАНС ДАВРИ МУТАФАККИРЛАРИ ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДА
ПОКЛИК ВА ГЎЗАЛЛИК ҲАҚИДА
Маърифат Хандамова
Самарканд давлат чет тиллар институти
т.ф.н., доценти
Аннотация: Мақолада илк уйғониш даврида яшаб ижод мутафаккирлар Абу
Райҳон Беруний, Абу Наср Фаробий ва Абу Али ибн Синонинг асарларида баён этилган
фалсафий ахлоқий ва эстетик ғоя ва қарашлар фалсафий нуқтаи назардан таҳлил
қилинган.
Kалит сўзлар: ахлоқ, оила, гўзаллик,табиат, эстетика, нафосат, инсон, муҳаббат.
МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ КРАСОТЫ И КРАСОТЫ В СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Марифат Хандамова
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Кандидат исторических наук, доцент
Аннотация: В данной научной статье рассматриваются философские,
нравственные и эстетические взгляды представителей раннего Ренессанса Бируни, Фараби
и Ибн Сины, анализируется ряд их произведений.
Ключевые слова: этика, семья, красота, природа, эстетика, страсть, человек,
любовь.
RENESSATION EVENTS ON THE BEAUTY AND BEAUTY IN FAMILY RELATIONS
Marifat Khandamova
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Ph.D., Associate Professor
Abstract: The article highlights philosophical, moral, ethical views and concepts described
in the works by scholars of the first renaissance period Abu Rayhan Al-Biruni, Al-Farabi
(Alpharabius) Ibn Sina (Avicenna) from philosophical point of view.
Keywords: ethics, family, beauty, nature, aesthetics, passion, man, love.
Жамият тараққиётининг турли даврларида ахлоқий қадрятлар ва оила ва
никоҳ масалалари шарқ олимларининг диққат марказида бўлиб келган. Ушбу
масала Абу Райҳон Беруний, Абу Наср Фаробий, Ибн Сино ва бошқаларнинг
асарларида ўз аксини топган.
Берунийнинг “Минералогия” [1] асари1041-1048 йилларда ёзилган бўлиб, ўз
мазмунига кўра табиатшуносликка оид бўлсада, лекин унинг мутоалла қилишдан
ахлоқий ва эстетик ғоя ҳамда қарашларга эътибор қилинганлигини пайқаш қийин
эмас. Шунингдек мутафаккир бу асарда ўзининг фалсафий қарашларини баён этиб,
оилавий муносабатларга ҳам алоҳида эътибор қаратади. Қизларни оилавий ҳаётга
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тайёрлаш борасидаги маслаҳатларни ҳам келтиради. Асарда оилавий тарбия ва
шахсий гигиена, сув одамлар ҳаётида муҳим омил эканлигини кўрсатувси бир неча
ривоятлар ҳам келтирган.
Жумладан, одамларнинг тозаликка интилишлари асосида ювинмоқ учун
ишлатиладиган сув ётади. Унинг ҳиди ва хушбўйлигига ҳаво ва шабадалар
тўладилар, бу эса ҳаётнинг ўзига тот бағишлайди. Ҳеч нарса ифлосликлардан
ёйилувчи нафратли кўринишлар ва сассиқ ҳидларни сув, ёки унга ўхшашлар
сингари тозалай олмайди. Диний ишларда таъқиқланган эсада, аммо сув каби
таъсир кўрсатувчи суюқликлар сув ўрнини боса оладилар. Араб эркаклари ва
аёлларининг ўз қизларига насиҳатлари сувга доирдир.
Жумладан, Абдуллоҳ ибн Жаъфар1 қизини эрга бераётганда деган: “Рашкдан
сақлан, чунки у талоқнинг калитидир. Эрингга танбеҳ қилмоқни сенга тақиқлайман,
чунки у қаҳр уйғотади. Ўзингни безамоғинг лозим. Бунинг учун энг яхши восита
сурмадир; яна хуш ҳидлар таратувчи сувдир”.
Ёки Амир ибн аз-Зариб ал-Аъдвоний2 қизини жиянига эрга бераётганда унинг
онасига бундай деган: “Қизингга буюргинки, у саҳрога йўл олганида сувни жамлаб
олсин. Чунки сув ташқи кўринишга ялтироқлик бахш этади.
Араблардан бири тўй кечаси ўз қизига бундай деган: “Сен эрингга чўри
бўлгин, шунда у сенга қул бўлади. Сен у билан юмшоқ муомила қилгин. Бу нозу
ишвадан яхшироқдир. Сувдан кўпроқ фойдалан. Бу хушбўй нарсалар ичида
биринчисидир”.
Бир она қизига насиҳат қилиб айтган: “Эринг учун сен кўрпа-ёстиқдек бўлгин.
У сенга тирикчилик манбаи бўлади. Сен унга тўшакдек бўл, у сенга ёпинчиқдек
бўлади. У хурсанд эканида қайғули, у ғамгин эканида шўх бўлмоқдан сақлан. У сенда
ҳеч қандай бетартибликни кўрмасин, сендан фақат энг ёқимли ҳидлар анқиб
турмоғинигина сезсин. Унинг сирларини очма, чунки унда ўзингни унинг
қаршисида тубанлаштирган бўласан. Ҳамиша сув ва сурма ёнингда бўлсин. Сув
барча ҳушбўйликларнинг энг яхшисидир”. Бир она қизига дебди: “Танангга хуш
ҳидлар бағишла, эригга бўйсун. Энг кўп ёқимли ҳидлар таратувчи сифатида сувни
ишлатгин” [2;21]. Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдиким нокоҳ ва оила
масалаларида зарур бўлган покизалик, шахсий гигиена ва сувга бўлган эҳтиёж,
унинг зарурлиги таъкидланади.
Яна бир она қизига: “Терингни хушбўй тут; эрингга бўйсун; ўзингга энг
хушбўй ҳидлар таратувчи нарса этиб сувдан фойдалан”,–деган экан.
Бошқаси эса: “(Эринг ҳузурида) ўз ёпинчиғингни тушириб кўрин, эрингни
ҳурмат қил; иккиюзламачиликдан чеклан, ўз хушбўйлигингни сув билан ярат”
деганлигини келтиради.
Яна бири деган: “Эрингга гап қайтарма, уни толиқтириб қўясан, у билан
жанжаллашма, шундай қилсанг уни ўзингдан четлантирасан. У билан самимий
ҳақиқатгўйлик қил ва сувни ўз хушбўйлигинг учун ишлат”. Танани эса терининг
1

Абдуллоҳ ибн Жаъфар ибн Абу Толиб (700 йилларда вафот этган) – халифа Алининг жияни.

2

Амир ибн аз-Зариб ал-Аъдвоний – исломгача бўлган араб донишмандларидан бири.
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устидан кўп сув қуйиб ва атиргул ёғи билан артиб оқартирадилар, айниқса, танада
табиий ёки тасодифий сарғишлик бўлса, шундай қиладилар. Шундан кейин тишни
тозалаш керак, уларни мисвоқ билан тозалаш лозим; кўз ва қовоқларни тоза
сақламоқ керак [2;21].
Беруний кийиниш маданияти ҳақида ҳам тўхталиб, қуйидаги фикрларни
келтиради. Танани ўраган нарсаларга келсак, кийим инсон учун энг муҳим ва
биринчи (лозим) нарсадир. У танага тегиб туради, кийим танани озодаликда тутади.
Кийим ранги одатда кенг ишлатиладиган рангда, яъни оқ бўлмоғи дуруст. Кийим
силлиқ бўлсин. Ўшанда унга чанг ва ғубор ўлтирмайди. Ёки у йил фаслига хос рангга
бўялган бўлмоғи керак. Ёки мамлакат урф-одатига мос бўлсин. Шунда зарар
етишмайди. Бўёқлар безамоқ учун яратилган қимматбаҳо тошларга ўхшашдирлар.
Умар ибн ал-Хаттоб3дан мурувват нима? деб сўраганларида у: “Кийимнинг
орасталиги”,–деган. Яна бир киши ҳам шундай гапни айтган: “Мурувват айни озода
кийимдадир”. Бу тўғрисида шундай ишларга бепарво Абул Фатҳ ҳақида шундай
тўртлик мавжуд.
Абул Фатҳнинг қиёфасига бойлик ҳам,
Ислом нурининг ярқироқлиги ҳам ярашмайди.
Чунки, унинг кийими, салласи ва минган оти ифлосдир,
Юзи, бўйни ҳамда унинг хизматкори ҳам худди шундай.
Кийимнинг озодалиги, усти бошининг–дўмбол ва кўйлакларнинг тартибли
бўлмоғи юксак даражада аҳамиятга эга эканлиги жон ва қалбнинг озодалигидан
нишонадирлар [2;22].
Ушбу асарда қимматли тошларни безак сифатида ҳам фойдаланиш
мумкинлиги, қолаверса инсонда кийим-кечак ихчам ва чиройли бўлиши аҳамиятга
эга эканлигига эътибор қаратилади. Бу эса мутафаккирнинг эстетик дид ва гўзаллик
ҳақида қарашларининг юксаклигидан далолат беради.
Мурувватнинг тўлалигини, мукаммаллигини исботловчи энг аниқ нарса
тартиблилик, унинг хушбўй ҳидлар таратув орқали камол даражасига етказмоқдир.
Бундай ҳидлар ҳар ёнга ёйилиб атрофдагиларга роҳат етказадилар. Уларда кишига
яқинлашув ва бу ёқимли ҳидларни искамоқ иштиёқини туғдирадилар.
Хушбўйлилик кишидаги ёқимсиз ва бадбўй ҳидларни яширадилар. Шулар
қаторига сўзлар ҳам киради. Сўзлар мурувватни билдиради. Бу эса ўзи учун тилаган
нарсани ўзгаларга ҳам тиламоқдир. Таъқиқ қилинган нарсалардан четланиш ва
одамларни ранжитмоқдан сақланишни мурувват деб билувчилар бундай сўзларни
гапирадилар.
Кийимнинг озодалигига ўхшаган яна бир нарса қалб озодалиги, унинг шундай
моҳиятидир. У эзгулик билан бирга бўлмоққа, оз нарса билан қаноатланмоққа, дунё
ишларида энг тўғри йўлдан бормоққа ва Муъиз ад-давла Аҳмад ибн Бувайҳга4
эргашмоққа ташвиқ этади. У ўта шиаликка мутеъ эди. У бир куни Форс

3

Умар ибн ал-Хаттоб – халифа, 634-644 йилларда халифалик қилган.

4

Муъиз ад-давла Аҳмад ибн Бувайҳ – 932-967 йиллардаги Ироқ ҳукмдори.
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ҳудудларидан Алийларнинг5 энг таниқлисини, энг тақводорлиги билан, худодан
қўрқуви билан от чиқарганини, покиза ҳаёт кечирувчи ва ўзини тута биладиган
арбобларидан бирини чақиради. Унга махфий равишда ҳезалакчалиш эркакларнинг
қўлини ўпмоқдан нафратланишини айтди. У халифа Мутйъни6 кўзда тутган. У яна
деганки, мен сени ҳокимятни қонуний эгасига топширмоқ, халифаликни унга
муносиб одамга бермоқ мақсадида чақирдим.Алийлар орасида сен шунга лойиқсан.
Ворис сифатида жамоани бошқара оласан, сенга Оллоҳ шундай сифатларни берган,
уларга яна фазилат, адолат ва тақвадорликни ҳам қўшиб берган [2;24].
Бу ерда диний нуқтаи-назардан бўлса-да Беруний адолатпешалик ва
раҳбарлик фазилати сифатида муҳим эканлигини таъкидлайди ва ушбу ахлоқий
қадриятни улуғлайди.
Ҳамма одамлар бир отанинг фарзандлари ва бир-бирига ўхшашлардир. Аммо
улар ўзаро рақрбат ва ғайрликдан ҳоли эмас. Бу уларнинг ўрганиб кетган
нарсаларидан келиб чиқади [2;25].
Олим асарида инсон ер юзидаги барча мавжудотларга қараганда
масъулиятлироқ вазифаларни бажариши кераклигини қуйидагича ифодалайди:
“Инсон табиатнинг энг олий зоти камолотидир, инсон зоти барча ҳайвонлардан
юқори туради... Инсонга катта шараф кўрсатилган – унга ақл-заковат ва куч арғумон
этилган. Шу сабабдан, инсоннинг маънавий қиёфаси унинг олдига қўйилган
вазифаларга мос бўлиши учун у юксак аҳлоқли, билимли, маърифатли бўлмоғи
даркор”.
Берунийнинг
ижтимоий-фалсафий
қарашларида
одам
танасидаги
аъзоларнинг бир-бирига зидлиги, уларда бир-биридан фарқ қилувчи турли-туман
хатти-ҳаракат ва феъл-атвор мавжудлиги асосланган. “Одам – дейди Беруний,–
табиати жиҳатидан бир-бирига зид аъзолар қўшилмасидан таркиб топган мураккаб
танага эга ва шунинг учун унинг ҳолати ўз феълларнинг қиёфаси бир-бирига
ўхшаса-да, улар айни чоқда бир-биридан фарқ қилади. Бу фарқ уларнинг мижози,
феъл-атвори ва табиий хусусиятларида намоён бўлади [3;47].
Беруний “Минералогия” асаридан ташқари “Осор ал-боқия”, “Сайдана”,
“Ҳиндистон” каби асарларида баён этган ахлоқий қадриятлар, инсонийлик, яхши
хулқлар, илмлийлик ҳақидаги кўпгина фалсафий ғоялари орадан минг йиллар вақт
ўтишига қарамай ҳозирги кунда ҳам ғоят қимматлидир. Масалан “...фахрланиш
ҳақиқатда яхши хулқлар ва олий феълларда олдин кетиш, илму ҳикматни эгаллаш
ва имконият борича мавжуд [нопокликлардан] тозаланишдир. Кимда шундай
[сифатлар] топилса, ҳукм унинг фойдасига ва кимда булар етишмаса, ҳукм унинг
зарарига бўлади” [4;151]. Ёки “...душманлар ҳамиша насабларга таъна қилиши,
номусларни ерга уриши, турли уйдирма гаплар тарқатишга уринадилар.
Шунингдек, дўстлар ва хайрихоҳлик қилувчилар ёмонни яхши қилиб кўрсатишга,
ҳалал етадиган [йўлни] тўсишга, гўзалликни изҳор этишга ва яхшиликларга
нисбатан беришга тиришадилар” [4;74].
5

6

Алийлар – халифа Алининг авлодлари, халифалик тахти учун давогарлар.
Ал-Мутйиъ – Аббосий халифа. 946-974 йилларда халифалик қилган.
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Мутафаккир “Ҳиндистон” асарида ёлғончилик кишилар ва халқнинг
бузилишига сабаб бўладиган омиллардан бири эканлигини кўрсатиб:
“Ёлғончиликдан четланиб, ростгўйликка ёпишган кишини бошқа одам у ёқда
турсин, ёлғончининг ўзи ҳам севиб мақтайди” ёки “... ёлғончилик кишини адолатдан
юз ўгиртиради, зулм, ёлғон гувоҳлик, омонатга хиёнат қилиш, бошқалар
мулкларини ҳийла билан босиб олиш, ўғрилик, дунё ва халқнинг бузилишига сабаб
бўлади” [5;25-26] деб таъкидлаган эди.
Берунийнинг бир неча аср олдин китобхонлик маданияти ҳақида ўзининг
“Сайдана” (“Табобатда доришунослик”) асарида келтирган фикрлари бугунги кунда
ҳам жуда муҳимдир.
Китобларни хотирада сақла, фақат йиға бермагин,
Чунки китобларга ҳам қирон келади.
Олов уларни ёндиради, сув ғарқ этади,
Сичқонлар кемирадилар, ўғри ўғирлайди.
Китоблари билан гердайган билимсиз киши,
Кутубхонасини у билан тўлдиради ва уни ёпиб қўйиб,
Ундан билим олувчиларни фойдаланишдан маҳрум қилади[6;119].
Берунийнинг ахлоқий ва жамият ҳақидаги қарашлари билан бир қаторда
Шарқ алломаларидан Фаробий ва Ибн Синоларнинг ҳам ушбу соҳадаги
фикрларини келтириш муносибдир.
Фаробий (873-950) унинг тахаллуси бўлиб, тўлиқ номи Абу Наср Муҳаммад
ибн Узлуғ Тархон – жаҳон маданиятига катта ҳисса қўшган ўрта осиёлик файласуф,
қомусий олимдир. Фаробий ўз замонаси илмларининг барча соҳасини мукаммал
билганлиги ва бу илмлар ривожига катта ҳисса қўшганлиги, юнон фалсафасини
шарҳлаб, дунёга кенг танитганлиги туфайли Шарқ мамлакатларида унинг номи
улуғланиб, “Ал-Муаллим ас-соний” – “Иккинчи муаллим” “Шарқ Арастуси” деб
юритилган. Форобийнинг илмий мероси жуда кенг қамровли бўлиб, 160 дан ортиқ
асарлар яратган.
Фаробий “Ақл маънолари ҳақида” рисоласида шундай ёзади: “Ақлли деб
шундай кишиларга айтиладики, улар фазилатли, ўткир мулоҳазали, фойдали
ишларга берилган, зарур нарсаларни кашф ва ихтиро этишга зўр истеъдодга эга:
ёмон ишлардан ўзини четга олиб юрадилар. Бундай кишиларни оқил дейдилар.
Ёмон ишларни ўйлаб топиш учун зеҳн-идрокка эга бўлганларни ақлли деб
бўлмайди, уларни айёр, алдоқчи деган номлар билан атамоқ лозим”.
Форобийнинг фозил жамоа ҳақидаги таълимоти, унинг комил инсон ҳақидаги
фикрлари билан узвий боғланган. Масалан, ахлоқ-одобли етук инсон ўн икки
фазилатга эга бўлмоғи лозим. Бу фазилатлар инсонларнинг ўзаро муносабатлари
мустаҳкамланиб, яхшилик томон йўналишида вужудга кела боради [7;151: 8; 166].
Мутафаккирнинг “фозил одамлар шаҳри” асарида эр ва хотин муносабатлари
ҳақида гапириб деган: “ёмон одатларни ўзида ифодаловчи ўтмишни ҳам
ўзгартирмоғи керак. Акс ҳолда ўтмиш талабларига риоя этиб, унинг кайфияти
сақланса, турмушда ҳеч қандай енгиллик ўзгариш ва ўсиш ҳам бўлмайди” [9; 244].
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Шу ўринда айтиш мумкинки, Фаробийнинг ижтимоий-ахлоқий ғоялари,
Берунийнинг дунёқарашига ҳамоҳангдир.
Абу Али ибн Сино (980-1037) Ўрта Осиё халқлари маданиятини ўрта асрларда
дунё маданиятининг олдинги қаторига олиб чиққан буюк мутафаккирдир. У ўткир
зеҳни туфайли ўз даврида маълум бўлган илмларни эгаллади ва Шарқ
мутафаккирларининг ва қадимги юнон табиий-илмий, фалсафий меросини
ўрганди. Бизгача олимнинг 160 ортиқ асарлари етиб келган. У ўзининг асарларида
ахлоқ масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Ибн Сино дунёқараши Фаробий
асарлари таъсирида шаклланди ва унинг қарашларини давом эттирди. Унинг
фикрича “Ақл тарозисида ўлчанмаган ҳар қандай билим, - чин бўлолмайди, демак, у
ҳақиқий билим эмас” [7;46]. Бундан кўринадики Шарқ фалсафасида ақл назарияси
жуда муҳим ўрин эгаллаган.
Ибн Синонинг жамият ва ахлоқий фазилатлар ҳақидаги фикрлари Фаробий
ва Берунийнинг дунёқараши тарафдори эканлигини кузатиш мумкин. Жумладан,
“Ҳақиқий ахлоқий фазилатларга ва идел жамоага шу мавжуд дунёда эришув
мумкин, жамиятда инсонлар ўзаро ёрдам асосида яшашлари керак деб
таъкидлайди. Жамият кишиларнинг ўзаро келишуви асосида қабул қилинадиган
адолатли қонунлар ёрдамида бошқарилиши лозимлигини таъкидлаган эди.
Олимнинг оилавий масалаларига оид қарашлари ҳам диққатга сазовордир.
Унинг асарларида оилада аёлларнинг билимли, эътиқодли, шарм-ҳаёли, садоқатли,
табиатан жасур бўлишлиги уларнинг гўзаллигидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда ижтимоий ва ахлоқий муносабатлар, оиладаги
покизалик ва гўзаликка интилиб яшаш илк уйғониш давридаги қомусий
мутафаккирлар ижодидан ўрин олган.
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